O srdci pro školu

Byla jednou jedna malá vesnická škola. Nebyla to ale jen tak obyčejná škola… Ne, nebojte se, nebudu vám vyprávět pohádku. Toto je skutečný příběh. Odehrál se docela nedávno…

Ale začněme hezky od začátku.

Někdy kolem vánočních svátků si jedna paní učitelka prohlížela časopis AGE. Velmi ji zaujalo poselství výzvy Srdce s láskou darované. Jelikož je ale na malotřídní škole stále co dělat, myšlenku na možnou účast v soutěži uložila někam hluboko do podvědomí. Školní život si tak běžel vesele dál a plynul by tak i nadále, kdyby si paní učitelku nenašel sen o velkém srdci. Následující den se se svým snem svěřila své skvělé asistentce. A protože jsou obě duše kreativní, hned začaly promýšlet, z čeho všeho by se dalo srdce vytvořit. Na mysl nám přišla velká dřevěná deska. Teď jen probrat nápad se svými žáky. Přiznávám, že jsme byly trochu (no, možná i hodně) překvapené, s jakým nadšením a vervou se děti pustily do promýšlení a následné práce. Ujal se hned první názor – darovat velké srdce škole, respektive paní ředitelce, bez níž by naše škola nebyla tím, čím je. Abyste rozuměli, jsme, jak jsem již zmiňovala, malá škola se spojenými ročníky. Na naši školu dochází žáci pouze do pátého ročníku. A věřte mi, že nebudu přehánět, když řeknu, že sem chodí moc rádi. Čím více se blíží jejich odchod na druhé stupně většinou městských základních škol, tím více si užívají svoji rodinnou školičku. Mnozí z nich zůstávají ve škole i po vyučování nejen na různých kroužcích či v družině, ale jen tak, popovídat si s paní učitelkou, pohrát si se zvířátky nebo si zahrát hry, které jsou zde dětem k dispozici.

A tak se žáci rozhodli, že společně vytvořeným srdíčkem poděkují paní ředitelce za její obětavost a otevřenost novým věcem. Za to, že mohli strávit prvních pět let své školní docházky na škole s příjemnou atmosférou a kreativním přístupem.

Žáci nejprve rozdělili srdíčko na dvanáct částí tak, aby každý z nich mohl napsat paní ředitelce svůj osobní vzkaz. Při práci všichni úžasně spolupracovali. Panovala uvolněná atmosféra, protkaná vzpomínáním na veselé školní příhody.

Samotný akt předávání srdce se pak neobešel bez slziček dojetí nejen paní ředitelky, ale i žáků a ano, i nás – paní učitelky a paní asistentky. A stejně jako každá pohádka, tak i ta naše měla šťastný konec. Velké srdce lásky zaujímá čestné místo ve vestibulu školy tak, aby všem současným i budoucím žáčkům (ale i učitelům – kolegům) dávalo jasně najevo, že tady, v naší malé škole, je všem moc krásně.

Paní učitelka Vlaďka Gregorková Vicjanová

Paní asistentka Věrka Kejlová

Žáci 5. ročníku Základní školy Kněževes u Rakovníka